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ABSTRAKTI
Ky punim ka për qëllim të identifikoj avantazhet dhe disavantazhet e Asp.Net Core
kundrejt Express js, si dhe ndryshimet dhe qasjet që kanë këta dy frameworks për zhvillim
modern të web –it. Pikat ku do të krahasohen Asp.Net Core dhe Express js janë: Instalimi,
Ekosistemi dhe Performanca, Komuniteti i Zhvilluesve dhe Forumet për këta
frameworks. Mënyrat e krahasimit janë bërë nepërmjet zhvillimit, testimit, demonstrimit
të kodit si dhe statistikave të marra nga Interneti. Rezultatet e këtijë punimi do të
ndihmojnë zhvilluesit në përzgjedhjen e frameworkut ndërmjet Asp.Net Core dhe
Express js në projektet e tyre në bazë të krahasimeve që janë paraqitur në punim.
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HYRJE

Programimi në ditët e sotme ka avancuar mjaft shumë duke ofruar përditësime dhe
karakteristika çdo ditë. Platëforma të ndryshme si web, mobile, desktop, kanë bërë që
programimi të jetë shumë fleksibil dhe i përditsuar. Në industri të zhvillimit të web
aplikacioneve ekziston dilema se me qfarë gjuhe programuese dhe me qfarë framework
të zhvillohet një aplikacion qoftë në web apo mobile. Fusha e gjuhëve programuese dhe
frameworks është shumë e madhe dhe determinimi se qfarë gjuhe dhe frameworku
specifikisht të përdoret varet edhe nga kërkesat e projektit. Duhet analiz mbi
përdorshmërin, strukturën, organizimin, përditsimin e gjuhëve dhe frameworkave, për
përzgjedhjen e tyre. Dy gjuhët programuese me framework që do ti krahasojmë janë gjuha
programuese C# me Asp.Net Core framework dhe gjuha programuese Javascript me
Node js me Express js framework. Parametrat që do të analizohen në krahasimin e
frameworks do të jenë performanca, scalability, dokumentimi, përshtatja e framework për
fillestarët, instalimi.

1.1

Struktura e Punimit

Kapitulli 1: Hyrje
Kapitulli 2: Shqyrtimi i Literaturës
Kapitulli 3: Deklarimi i Problemit
Kapitulli 4: Metodologjia
Kapitulli 5: Rezultatet
Kapitulli 6: Diskutime dhe Përfundime
Kapitulli 7: Referencat
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Bazat kryesore ku ky punim mbështetet janë mbi Web-in, Browserin, Web Server, Server,
Gjuhet Programuese, Server Side Frameworks. Këto baza kanë elemente të cilat përbëjnë
që një web aplikaction apo web site të jetë i qasëshëm dhe të ketë interaktivitet me
përdoruesit.
2.1

Web

Web apo World Wide Web është sherbim i Internetit. Web ishte paraqitur në vitin 1990
që nga atëher web ka rritje të madhe ku bëhet edhe shërbimi më i popullarizuar i Internetit.
World Wide Web apo WWW apo Web përbëhet nga koleksione dokumentesh
elektronike. Secili dokument elektronik quhet Web Faqe i cili përmban tekste, grafika,
animacione, audio, video etj. Përveq kësaj faqet e internetit zakonisht kanë lidhje të
integruara në dokumente tjera apo links. Disa nga Web faqet janë statike apo fikse, ndërsa
tjerat janë dinamike apo të ndryshueshme. Një Web Site është një koleksion i lidhur i
Web Faqeve e lidhur me dokumente dhe me imazhe etj. [1]

Për të ju qasur një web duhet një web browser i cili shfleton në web tuaj. Home Page
është faqja e parë që një web site e paraqet. Link apo hyperlink connections apo lidhja e
një web faqeje me një web faqe tjetër. Web address është adresa unike e një web – i e cila
quhet URL apo (Uniform Resource Locator) ose

Web

address shembull

www.google.com, është web adresa e kompanisë google dhe askush tjetër nuk e posedon
atë web adresë pos kompanis Google. Një Web adres përbëhet nga protokoli HTTP,
domain name, port. [2]

Web sot është shumë i popullarizuar dhe përdoret mjaft shumë si për audio, video, chats
etj. Web site të ndryshme sot ofrojnë shumë benifite dhe kjo ka bërë që Web-i të jetë një
hapsir me shumë të dhëna pothuajse për gjdo gjë.
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2.1.1 HTTP
Http është protokoll i Web – it i cili lejon marrjen e resurseve siq janë HTML dokumentet.
Http është baza e çdo shkëmbimi të të dhënave në Web dhe poashtu një protokoll në mes
klient-server, që do të thotë se kërkesat fillojnë nga marrsi, zakonisht shfletuesi i
Internetit. Klienti dhe Serveri komunikojnë duke shkëmbyer mesazhe individuale.
Komunikimi mes klientit dhe Serverit bëhet përmes protokollit të internetit TCP/IP i cili
ofron komunikim të sigurt mes klientit dhe serverit dhe i ofron përgjigjje apo response
kërkesës së ardhur nga klienti përmes HTTP. Mesazhi dërgohet nga Klienti siq njihet nga
web browser request call apo kërkes dhe mesazhet që dërgohet nga serveri ndryshe që
njihen response call apo përgjigjje. Porti i HTTP është (80). [3]

2.1.2 HTML
HTML është markup language apo gjuhë markup në të cilën të gjitha web site-et janë të
shkruara. HTML është përdorur për të krijuar faqe për ti bërë ato më funksionale. HTML
është krijuar nga Tim-Berners-Lee në vitin 1990. HTML apo Hyper Text Markup
Language në të cilën Hypertext do të thotë që një dokument përmbanë links të cilët lejojnë
të konektojnë me ndonjë dokument tjetër apo web faqe tjetër. [4]

Html ka avancuar mjaft shumë në krahasim me HTML e Berners-Lee, tani versioni i
HTML është HTML 5 ku ka mjaftë karakteristika dhe të reja për dallim nga versionet
paraprake. Të rejat e HTML 5 janë: -semantics elements (<header>, <footer>, <article>,
<section>), atribute në from elemente si (number, date, time, calendar, range), grafik
elemente (<svg>, <canvas>), multimedia elemente (<audio>, <video>) etj. [5]

2.1.3 Web 1.0
Ekspertët e kanë quajtur “Read Only” web deri në vitin 1999. Ky Web ishte Web 1.0.
Web 1.0 ka qenë version i cili ka pasur përmbajtje e cila vetëm ka mundur të lexohet dhe
nuk ka pasur verprim dhe interaktivitet me përdoruesit. Numri i lexuesve të një site ka
qenë i limituar. Web sitet në versionin 1.0 të Web – it kanë qenë website statike pra nuk
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ka pasur rrjedhshmëri dhe komunikim në mes web – it dhe përdoruesit. Sipas Tim Berners
Lee implementimi i parë i web-it mundë të konsiderohet si “read-only-website”. [6]
2.1.4 Web 2.0
Mungesa e ndërveprimit aktiv të përdoruesve të zakonshëm me webin çon në lindjen e
Web 2.0. Viti 1999 shënoi fillimin e një epoke të Lexuar-Shkruar-Publikuar me
kontribute të dukshme nga LiveJournal (Nisur në Prill 1999) dhe Blogger (Nisur në gusht
1999). Tani edhe një përdorues jo-teknik mund të bashkëveprojë në mënyrë aktive dhe të
kontribuojë në web duke përdorur platforma të ndryshme si blog etj. Nëse i përmbahemi
metodës së Berners-Lee për ta përshkruar atë, Web 2.0 ose "read-write" web ka aftësinë
të kontribojë në përmbajtje dhe të ndërveprojë me përdoruesit e tjerë të web-it. Ky
ndërveprim dhe kontribut ka ndryshuar në mënyrë dramatike pamjen e internetit. Web
2.0 duket të jetë një përgjigjje e mirëpritur për një kërkesë të përdoruesve të internetit që
të jenë më të përfshirë në atë informacion që është në dispozicion të tyre. [7]

Këto të reja dhe karakterisitka të web 2.0 kishte fuqizuar veprimin e përdoruesve me
konceptet e Blog, Social – Media dhe Video – Streaming. Disa zhvillime të web 2.0 janë
rrjetet sociale si Twitter, Facebook, Youtube etj.

2.1.5 Web 3.0
Duke zgjeruar shpjegimet e Tim Berners-Lee, Web 3.0 është "read-write-execute" web.
Sidoqoftë, kjo është e vështirë të parashikohet në formën e saj abstrakte, prandaj të
hedhim një vështrim në dy gjëra që do të formojnë bazën e Web 3.0: Semantic markup
dhe shërbimeve të web-it.

Semantic markup i referohet hendekut të komunikimit midis përdoruesve të internetit dhe
aplikacioneve kompjuterike. Një nga sfidat më të mëdha organizative të paraqitjes së
informacionit në web ishte se aplikacionet në web nuk ishin në gjendje të japin kontekst
të të dhënave dhe, për rrjedhojë, nuk e kuptonin me të vërtetë se çfarë ishte relevante dhe
çfarë nuk ishte. Ndërsa kjo ende po zhvillohet, ky nocion i formatimit të të dhënave dhe
infromacioneve duhet kuptuar nga agjentët e softuereve për përmirsim të më tutjeshëm.
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Një shërbim i web-it është një sistem software i projektuar për të mbështetur ndërveprimin
kompjuter-kompjuter në internet. Aktualisht, mijëra shërbime në web janë në dispozicion.
Sidoqoftë, në kontekstin e Web 3.0 shërbimet ofrohen nga ofruesi dhe konsumohen nëse
kanë leje nga përdoruesit dhe marrin informacionet që ju nevojiten. Duke kombinuar
Semantic markup dhe web sherbimet, Web 3.0 premton potencialin për aplikacione që
mund të komunikojnë dhe flasin me njëra-tjetrën drejtpërdrejt dhe për kërkime më të gjera
për informacion nëpërmjet ndërfaqeve më të thjeshta. [8]

2.2

Browser

Browseri është program aplikativ i cili siguron pamjen dhe bashkveprimin me
informacionet në Web. Fjala Browser ka kuptim si shfletim mbi web faqet dhe navigim
mbi to. Teknikisht Web Browseri është client program i cili përdorë HTTP Protokolin për
të bërë kërkesat të Web Serveri nepërmes Internetit në emër të shfletuesit.

Browser apo web browser është software aplikacion i cili përdoret për të kërkuar dhe
gjetur websites. Browserat më të popullarizuar janë Chrome i kompanis Google, Mozilla
Firefox, Safari i kompanis Apple, Edge i kompanis Microsoft, Internet Explorer i
kompanis Microsoft etj. Browserat i përkthejnë web faqet dhe websites të cilat vijnë nga
HTTP protokol në përmbajtje të lexueshme nga njerëzit. Po ashtu browserat kanë aftësinë
për të shfaqur edhe protokolle të tjer si për shembull HTTPS, FTP, SSH ose SSL. [9]
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2.3

Web Serveri

Web Serveri mund ti referohemi si hardware ose software ose që të dy që punojnë së
bashku.

Në anën e hardware, një Web Server është një kompjuter që ruan Web Server Softuerin
dhe komponentëve të një faqeje interneti (p.sh. dokumentet HTML, imazhet, CSS dhe
JavaScript files). Është e lidhur me internet dhe mbështet shkëmbimin e të dhënave me
pajisje të tjera të lidhura me web-in.

Në anën e softuerit, një Web Server përfshin disa pjesë që kontrollojnë se si përdoruesit
e internetit kanë akses në hosted files. Një server HTTP është një pjesë e softuerit që
kupton URL (web adress) dhe HTTP (protokolli që shfletuesi juaj përdor për të parë
webfaqe). Mund të arrihen përmes emrave të domain-it (si mozilla.org) të faqeve të
internetit që ruan dhe shpërndajnë përmbajtjen e tyre në pajisjen e përdoruesit të fundit.

Në nivelin më themelor, sa herë që një shfletues ka nevojë për një file që është hostuar në
një web server, browseri apo shfletuesi bën request apo kërkon (file) nëpërmjet HTTP.
Kur kërkesa arrin në serverin e duhur (hardware), web serveri pranon kërkesën dhe serveri
gjen dokumentin e kërkuar (nëse nuk kthehet një përgjigje 404) dhe e dërgon atë në
shfletues përmes HTTP nëse file nuk gjendet atëher kthehet përgjigje 404 që do të thotë
file nuk është gjetur.

Web Serveri i ruan filet e websitit, Si të gjithë HTML dokumentet dhe asetet e lidhura
përfshirë imazhet Css files, Javascript files, fontet dhe videot. Teknikisht ju mundë që ti
hostoni të gjithë këta file në kompjuterin tuaj por më e përshtatshme të ruajm këta file në
web server të dedikuar i cili është gjithmonë në ekzekutim gjithmonë i lidhur me Internet,
ta ketë të njejtën IP address gjith kohës, është i mirëmbajtur nga ofrues përkatës për këtë
punë
(Third party providers). Disa lloje të Web Serverave: Apache Web Server, NGINX Web
Server, IIS Web Server etj. [10]
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2.4

Serveri

Një server është një kompjuter apo program kompjuterik që ofron një shërbim për
programet e tjera kompjuterike (dhe përdoruesit e tij). Serveri mund të jetë server i
dedikuar ose mund të përdoret edhe për qëllime të tjera.

Në modelin klient/server një server pranon dhe përgjigjet në kërkesat nga klientët.
Serverët kategorizohen shpesh në kuptimin e qëllimit të tyre. Një web server, për
shembull, është një program kompjuterik që shërben për të shfaqur HTML faqet dhe filet
e kërkuar. Këtu janë disa lloje të tjera të serverëve. Application Server, Proxy Server,
Mail Server, Virtual Server, Blade Server, File Server, Policy Server. [11]

2.5

Gjuhet Programuese

Gjuhët Programuese janë bashkësi e rregullash që paraqesin instruksione për kompjuterin
për të performuar një detyrë të caktuar. Secila gjuhë programuese ka bashkësinë e sajë të
fjalëve kyqe apo sintaksën e sajë. Disa gjuhë programuese cilësohen si High-Level
Programming Language. Hight Level Programming Language janë gjuhë të cilat mund të
lexohen nga njeriu dhe janë të kuptueshme, ku këto gjuhë kompajlohen apo interpretohen
në Machine Language apo në (0,1) në gjuhën që kupton kompjuteri. Disa lloje të gjuhëve
programuese janë C#, Javscript, Java, Php, Ruby. Këto gjuhë janë Hight Level
Programming Language. [12]

Në gjuhët programuese sot bëjn shumë përditësime dhe karakteristika të reja po thuajse
çdo ditë dhe se për të mbetur në hap me kohën duhet për ti ndjekur web sitet zyrtare të
gjuhëve programuese. Sot ka shumë gjuhë programuese të cilat klasifikohen në bazë të
mundësive që ofrohen nga to, një ndër to janë për Web, Mobile, Desktop dhe platëforma
të ndryshme. Mirpo ka gjuhë programuese që ofrojnë të tri platëformat disa nga këto janë
C# dhe JavaScript. Në këtë punim do ti krahasojmë dy gjuhë programuese C# dhe
Javascript për më shumë në nënkapitujt në vijimë.
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2.5.1 Gjuha Programuese C#
C# është gjuhë moderne programuese e cila bazohet në objekte, C# është zhvilluar nga
kompania Microsoft duke e përfshirë edhe platformën .Net. C# është gjuhë e nivelit të
lartë e cila ngjason me gjuhët programuese si Java dhe C++. Të gjitha programet që janë
të zhvilluara në C# janë object oriented ose të orientuara në objekte. Ditëve të sotme C#
është një ndër gjuhët më të populluara dhe përdoret nga miliona zhvillues në mbar botën.
C# dhe .Net platforma janë të orientuara në Microsoft pra nuk ka qenë e hapur për palë të
treta nga kompani tjera të gjuëve programuese apo sistemeve operative të tjera pos
Microsoft. [13]

Me gjuhë programuese C# mundet të zhvillohen shumë platforma si në web apo mobile
apo gaming platforma si përshembull: (.Net, .Net Core) për Web, Xamarin për Mobile,
Unity për Gaming. Kompania Microsoft po sjell shumë përditësime në gjuhën C#
Versioni i fundit I gjuhës programuese C# është Versioni 7.3 i tijë. [14]

2.5.2 Gjuha Programuese Javascript
Javascript së pari është paraqitur në vitin 1996 si mënyrë për të shtuar interaktivitet në
web faqet në Netscape Navigator browser, pastaj Javascript është adoptuar nga të gjithë
browserat më të popullarizuar të asaj kohe. Pas adobtimit të Javascript në të gjith
browserat u shkrua një dokument standart për Javascript, ai standart ishte ECMA script,
I cili është standart për gjuhën Javascript. ECMA script dhe Javascript janë emra të
ndryshëm mirpo përmbajtja është e njejtë që do të thotë ECMA script është vetëm standart
i gjuhës javascript dhe se nuk është gjuhë programese e ndërsa javascript është gjuhë
programuese. [15]

Javascript si gjuhë programuese cilësohet si liberale në qka lejon ajo si gjuhë dhe si e
interpreton ajo. Javascipt si gjuhë programuese sot ka përparuar mjaftë shumë duke u
krijuar frameworks mbi të si për nga ana e front-end, back-end, gaming, mobile
programming etj. Shembull është Node js i cili është Javacript runtime environment i
ndërtuar në V8 javascript engine dhe që ofron mundësit e zhvillimit në anën e serverit
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apo server side që ofron funksionalitet dhe logjikë po ashtu dhe sherbime mirpo për Node
js do të flitet më poshtë edhe më shumë.

Shembull tjetër është React js i cili është Javascript librari e cila përdoret për front-end
duke ofruar karateristika dhe avantazhe të mira, një ndër to është pjesa e ndërrimit të web
faqeve në mënyrë mjaft të shpejtë duke sjellur interaktivitet mbi faqen, SPA apo Single
Page Application, PGA apo Progresive Web Apps dhe po ashtu shumë e shumë
karakteristika të reja. Javascript njihet si gjuha programuese me më së shumti frameworks
dhe librari që ka dhe që dalin më së shpeshti po ashtu këto frameworks apo librari të
gjuhës programuese kanë mjaft shpesh përditësime si në kodë dhe në dokumentim.

2.6

Framework

Në përgjithësi, një framework është një strukturë reale ose konceptuale që synon të
shërbejë si një mbështetje apo udhëzues për ndërtimin e diçkaje që e zgjeron strukturën
në diçka të dobishme.
Në sistemet kompjuterike, një framework është një strukturë e shtresuar që tregon se çfarë
lloj programesh mund ose duhet të ndërtohet dhe si do të ndërlidhen. Disa Framework të
sistemeve kompjuterike gjithashtu përfshijnë programe aktuale, përcaktojnë ndërfaqet e
programimit, ose ofrojnë mjete programuese për përdorimin e framework. [16]

Frameworks janë struktur e organizuar dhe se ka një shteg të nërtimit dhe operimit të
kodit. Një framework qoft web, mobile apo desktop ka për bazë një gjuhë programuese
me të cilën zhvillon aplikacione. Framework organizon kodin dhe ofron shtimin e
librarive dhe pjesëve të treta nga open source projektet të cilat mund të shfrytëzohen për
ripërdorim të kodit. Disa lloje të frameworks janë Asp.Net Core me gjuhen programuese
C#, Node js me Express js me gjuhën programuese Javascript, Laravel me gjuhën
programuese Php dhe shumë frameworks të tjerë me gjuhë programuese të ndryshme.
Framework që do ti shqyrtojmë janë Asp.Net Core dhe Express Js.
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2.6.1 ASP.NET CORE FrameWork
Asp.Net Core është kros platformë framework me performancë të lartë po ashtu open
source apo kod burimor i hapur. Me Asp.Net Core ju mund të:
•

Zhvilloni web aplikacione dhe shërbime, IoT(Internet of Things)
aplikacione.

•

Mund të përdorni veglat e juaja programuese si në Windows, Linux apo
macOS .

•

Deploy në Cloud platforma. [17]

Përse ta përdorim Asp.Net Core ?
Asp.Net Core posedon këto benificione:
•

Ndërtimin e Web UI dhe Web Api’s.

•

I Arkitekturuar për testime.

•

Razor Pages apo template engine i Asp.Net Core i bënë faqet më produktive dhe
jep ndërlidhje me anën logjike.

•

Mundësia e zhvillimit dhe ekzekutimit të kodit në platformat e sistemeve
operative në Windows, macOS, Linux.

•

Open Source dhe i fokusuar në komunitetin e zhvilluesve.

•

Integrimin e platformave moderne në anen e klientit (client side frameworks) që
përfshin javascript frameworks si dhe preprocessor të CSS.

•

Cloud – Ready mundësia, mjedisi i rregulluar dhe I konfiguruar për Cloud
mundësin.

•

Built-in në Dependency Injection teknologjin.

•

Performanc të lartë dhe teknologjia Modular Http request pipeline.

Mundësia e hostimit në IIS Web Server, Nginx Web Server, Apache Web Server,
Docker ose në Self Hosted apo Hostimi në resurse personale. [18]
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Zhvillimi I Web API – Application Programming Interface dhe Web UI – User Inetrface.
Asp.Net Core e ofron mundësin e zhvillimit në MVC Pattern mirpo ofon edhe lirin mbi
programerin se qfardo pattern ai don ta zhvilloj aplikacionin e tijë, pra në hapin fillestar
kur krijohet një solution i ri në IDE Visual Studio pasi që kemi zgjedhur mundësin e .Net
Core na hapet dritarja se a dëshirojmë të vazhdojmë me MVC pattern apo pakoja fillestare
(Empty) ku vetëm fillimisht paraqiten vetëm fsajllat fillestar dhe i lihet mundësia e
zhvillimit në kreativitetin e programuesit. Në këtë dritare paraqitet mundësia e zgjedhjes
së API projektit apo Web Application Projekt apo edhe Angular, React, Reactjs and
Redux mundësit që paraqesin projekt me integrim të teknologjive të reja për front-end që
sjellin interaktivitet në pjesën client side dhe që ndryshe këto projekte njihen si Single
Page Application. (Figura 1).

Figure 1: Asp.Net Core Template
Solutions apo Zgjidhjet që në Visual Studio Paraqitet si WorkSpace apo hapësirë punuese
e cila përmbanë projekte dhe ofrohet mundësia e zhvillimit të kodit në projekte. Në
dritarën punuese mbi solutions ju mund të zgjedheni Authentificimin mbi projektin tuaj
ku në butonin Change Authentication ju mund të zgjidhni tre lloje të autentifickimit
(Individual User Accounts, Work or School Accounts, Windows Authentification) të cilat
ofrohen build – in apo të gatshme të cilat vetë si përfundim kërkojnë konfigurim mbi ku
të veproi ai authentificim shembull: Individual User Accounts jepë mundësin e
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authentificimit me karakteristika të reja dhe të sofistikuara të autentifikimit siq është
Asp.Net Core Identity.

Po ashtu ofron të gatshme authentifikimin me third-party authentification që I bie
authentifikim në projekt me anë të google apo facebook apo twitter etj. Mirpo kjo e tëra
dëshiron një konfigurim të fundit që i aktivizon këto paketa, shembull si pjesë kryesore
është databaza se kur ruhen këta usera dhe qka gjenerohet nga kjo mënyr e autentifikimit.
Fillimisht Individual Users Accounts mënyra gjeneron tabelat për autentifikim në
databazë lokale default mënyr që më pastaj ne mund ti migrojmë ato tabela në cilëdo
databazë qoftë databaza edhe në server. [19]

Po ashtu te autentifikimi me google apo facebook kërkohet që të përmbushen dy vlera
appId and appSecret që lëshohen nga google dhe facebook në bazë të një llogarie në këto
dy platforma apo ndryshe thuhet si API që ofrohet nga këto dy platëforma mbi
autentifikim nga llogari që janë pjesë e këtyre platformave. Nga kjo mënyre e
autentifikimit merret vetëm Emri, Mbiemri dhe Email i userit mirpo password i
platformave nga google dhe facebook nuk mirret dhe nuk lëshohet nga këto platforma pra
si mënyr lëshon informata si Email, Emri, Mbiemri apo edhe Ditëlindja. Visual Studio si
tool i fuqishëm që është ofron shumë hapsirë dhe karakterisitka të mira zhvilluese dhe në
këtë mënyrë si më parë ofrohet hapsira e gatshme për zhvillim. [20]

Po ashtu Visual Studio ofron Paket Menaxherin e ti Nuget që ofron librari dhe benifite
tjera që mundë të download, install, upgrade apo konfigurohen paketat në Projektin tuaj.
Pas krijimit të Solutions në qoftë se kemi zgjedhur MVC Project atëher pamja e structurës
së projektit do të jetë (Figura 2). [21]
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Figure 2: Paraqitja e fileve të një MVC projekti në Asp.Net Core

Në këtë figurë paraqitet struktura organizative e fileve të një demo projekti në Asp.Net
Core ku fillimisht paraqitet Solutions me emrin AspNetCore poashtu edhe projekti
AspNetCore, pastaj pjesa e wwwroot paraqet folderin që do të paraqitet në source të
browserit apo file që është public ku zakonisht janë file të css dhe javascript file. Follderi
Controller paraqet follderin e shtreses Controller të MVC Pattern-es ku në atë folder
gjenden Controller klasat, në follderin Model gjenden klasat që reprezentojnë Modelin në
MVC Pattern, follderi Services paraqet follderin që janë klasat ku shërbejnë si service
shembull klasa EmailService e cila shërben për thirrje si shërbim, follderi Views paraqet
follderin në të cilin janë cshtml fajllat që paraqesin file që reprezentohen në html ku dhe
reprezentohet outputi që ofrohen së bashku me razor template engine të Asp.Net Core.
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2.6.2 Express Js
Express js është framework i Node js ku i posedon të gjitha të mirat dhe benifitet e Node
js mirpo lehtëson zhvillimin me Node js, ku ofron disa konfigurime të gatshme dhe disa
lehtësira për zhvilluesit mbi strukturimin e projektit dhe implementimin e karakteristikave
të Node js. Express js nuk është framework i vetëm i Node js mirpo është me i përdorshmi
dhe ka shumë komunitet më të madhë se framework-at e tjerë për Node. Express js tani
ka komunitetin e vetë të zhvilluesve të cilët binë prurje dhe përmirësime të reja pothuajse
çdo ditë.

Express si framework ofron mundësinë e zhvillimit të Web Appications, APIs, ku ofron
një grup të fuqishëm performancash dhe features apo karakteristika. [22]

Instalimi i Express js bëhet nepërmjet paket menagjerit të Node js i cili është npm,
fillimisht krijohet një folder ku do të jetë applikacioni dhe me anë të komandës npm init
që shkruhet në cmd inicializojmë projektin dhe si rezultat i kësajë komande krijohet file
package.json ku në këtë file ruhen të gjitha paketat dhe versionet se qka punohet në këtë
projekt mirpo si fillim paraqitet vetë version i package.json dhe emri i autorit të këtij
projekti etj. Pas komandës npm init në cmd duhet të shkruhet komanda “npm install
express –save” e cila instalon Strukturen fillestare të Express js dhe ju mund të filloni ta
përdorni atë duke filluar të zhvilloni. Struktura fillestare e fileve se qka gjenerohet nga
komanda npm install express është (Figura 3). [23]

Figure 3: Express js files pas instalmit
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Me anë të komanës “npm install express –save” ne mundë të instalojmë Express js dhe ta
kemi të gatshëm hapsirën për programim mirpo me këtë mënyrë ne vetëm kemi filluar
projektin dhe duhet të krijojmë file varësisht se si na duhen ose ta ndjekim ndonjë pattern.
Mirpo Express js ka edhe komandën “npm install express-generator –g” e cila përdoret si
mjet i shpejtë gjenerues për skeletonin e aplikacionit. Pas shtypjes së komandës “npm
install express-generator –g” në cmd ne duhet të caktojm edhe view engine që do të përdor
ky projekt. [24]

View Engine apo Template engine paraqet teknikën e renderimit të html faqeve dhe
ndërlidhjes së tyre me pjesën e aplikacionit, pasimi i ndonjë vetije nga ana e backend në
view engine dhe paraqitja e asaj vetije apo atributi dhe i template në html faqe. Komanda
për vendosjen e View Engine është “express --view=pug myapp”. View engine në express
ka mjaftë shumë dhe në rastin konkret ne vendosëm pug si view engine për applikacionin
tonë mirpo ne mund të vendosim edhe view engine të tjera të cilat jepin features apo
karakterisitka të tjera nga view engine tjerë. Shembull Hbs view engine: “express -view=hbs myapp” Pas kësaj komande ne duhet të navigojmë me cmd në projektin ku e
kemi dhe të shypim komandën npm install që të instalohen varshueshmëritë që kërkon
applikacioni dhe pastaj ta startojmë aplikacionin me komanën “npm start”. Struktura e
aplikacionit duhet të dukej kështu (Figura 4). [25]

15

Figure 4: Struktura e fileve apo Skeleton of Application pas komandës

Pasë gjenerimit të fileve nga komandat që skjaruam më lartë u bë rregullimi i mjedisit
për zhvillim dhe ju mund të filloni të zhvilloni me Express js në qfardo kodë editori
shembull praktik që përdori unë është Visual Studio Code apo Sublime text mirpo kjo
është qështje personale e zhvilluesit.

Express js cilësohet si framework minimalist ku duhet të përdorën librari dhe paketa të
ndryshme për raste të ndryshme. Një ndër ta është Passport js i cili është paketë për
autentifikim për Node js. Po ashtu shembull tjetër jQuery i cili mundë të integrohet në
aplikacion vetëm nepërmjet NPM i cili është package manager për Node js. Shumica e
paketave dhe librarive mirren nga NPM të cilat përdoren në Express js pasi siq e ceka dhe
më heret Express js është framework minimalist i cili nuk ofron shumë zgjidhje për
probleme të ndryshme por përdor NPM si opsion. Përkundër Asp.Net Core i cili ofron
shumë karakteristika built-in apo të gatshme të cilat kërkojnë pak modifikim për
përshtatje të aplikacionit.
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2.7

Krahasimi mes frameworkave

Në mes të Asp.Net Core dhe Node js me Express js ka krahasime të cilat japin konkluza
dhe definime mbi avantazhet dhe disavantazhet mes njëra tjetrës. Publikimet ku më së
shumti paraqiten për krahasimin e këtyre frameworks janë në forume për teknologjin si
medium, quora, stackoverflow, itvdn etj si dhe në youtube, mjafton që vetëm të kërkoni
Asp.Net Core vs Node js dhe do të ju shfaqen shumë rezultate mbi këta framework, duke
u bazuar në përditësimet e dokumentimeve të frameworkave të cilat kanë sjellur
karakterisitka të reja të cilat vëjnë në pah të mirat dhe avantazhet e njëra tjetrës dhe
disavantazhet dhe të metat e njëra tjetrës.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Industria e zhvillimit të web aplikacioneve është shumë e madhe duke pasur parasysh
miliona usera në përdorim, po ashtu prurjet e reja në fushën e web aplikacioneve kanë
dhënë një dilemë të madhe në përzgjedhjen e gjuhëve programuese dhe frameworkave të
caktuar, është një dilemë i cili është në pah në industrin e zhvillimit të web aplikacioneve.
Se çka e bënë një framework me një gjuhë programuese të jetë përcaktues dhe i
përdorshëm është zhvillimi i leht apo shkrim i kodit i thjeshtë dhe jo i ndërlikuarë,
mirëmbajtja e tijë, dokumentimi i tijë, komuniteti i zhvilluesëve dhe forumet për të.
Problemi që do të tentojmë ta zgjidhim është në përzgjedhjen në bazë të parametrave një
framework me gjuhë programuese për zhvillimin e web aplikacioneve.
Web frameworks përmbajnë vegla dhe librari të cilat e thjeshtësojnë zhvillimin në web
aplikacionet, dhe duke parë problemin pra në përzgjedhjen e frameworks me gjuhët
programuese kamë zhvilluar këtë punim diplome. Siq përmenda dhe më herët industria e
zhvillimit të web aplikacioneve është shumë e gjerë dhe ka shpenzime mjaftë të mëdha
dhe duke parë këta faktor atëher planifikimi se me qka dhe si do të zhvillohet një web
është shumë i detajuar. Pra duhet një analizë e detajuar mbi frameworks për ta përcaktuar
atë. Në këtë punim do të diskutohet mbi krahasimin e dy frameworkave që bëjnë pjesë në
server side frameworks për web zhvillim dhe ato janë Asp.Net Core dhe Node js/Express
js.

-

Instalimi – Sa është e lehtë instalimi dhe konfigurimi i frameworkut për zhvillim?

-

Ekosistemi dhe Performanca – Qfarë performanca ofron frameworku dhe qfarë
ekosistemi në brendësi ofrojnë?

-

Komuniteti i zhvilluesëve, dokumentimet, forumet qfar ofrojnë?
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4

METODOLGJIA

Për ti kuptuar sa më mirë frameworkat, duhet që të ju qasemi dokumentimeve, librave,
botimeve, publikimeve si dhe forumet dhe rrejtet sociale të autorizuara nga frameworku
specific për arsye se përditësimet po publikohen në rrjetet sociale si twitter etj dhe
informacioni po shpërndahen më shpejtë me anë të rrjeteve sociale.
Disa nga mënyrat e hulumtimit të përdorura në këtë punim janë:
•

Shqyrtimi i literatures – Rishikimi i librave, dokumentimeve. teksteve,
publikimeve të ndryshme, formueve të ndryshme.

•

Zhvillimi – Demonstrimi i frameworkave me anë të kodit.

•

Krahasimi direkt – Pasi të përdoren dy metodat e mësipërme bëhet një
krahasim direkt në pikat të caktuara.
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5

REZULTATET

Në vijim do të paraqesim pikat problematike gjatë procedures së përzgjdhjes së një Server
Side Framworku të cilat ishin: Instalimi, Ekosistemi dhe Performanca, Komuniteti i
zhvilluesëve dhe Forumet.
5.1

Instalimi

Për instalimin e Asp.Net Core dhe Node js me Express js ju nevojiten SDK ose paket
menaxherat e tyre për instalim, ato ofrojnë instalimin e plot në platformat e sistemeve
operative si Windows, Mac Os, Linux. Të dy frameworkat janë cross platform që do të
thotë zhvillimi mund të bëhet në sisteme të ndryshme operative siç e ceka dhe më herët
në Windows, Mac Os dhe Linux.

Asp.Net Core në sistemin operativ Windows mund të instalohet nepërmjet Visual Studio
Install Menagjerit i cili të ofron mundësin e instalimit të versioneve të ndryshme të .Net
Core mirpo edhe platëformave të ndryshme të .Net platformës shiko Figuren 5.

Figure 5: Instalimi i .Net Core përmes visual studio installer

Visual Studio IDE ofron shumë të mira për instalimin dhe përditësimin e .Net Core
paketave, është editori i cili përshtatet më së shumti me gjuhën C# dhe platformën .Net.
Instalimi i Visual Studios mund të bëhet përmes web sitet për instalimin e Visual Studios
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dhe siq përmenda më herët që .Net Core mund të instalohet nepërmjet Visual Studio
Installer. Asp.Net Core mund që të instalohet edhe nepërmjet .Net Core SDK në qoftë se
nuk dëshirojmë ta instalojmë nga Visual Studio, SDK mundë të gjendet në web site për
instalimin e .Net Core ku paraqitet mundësija e instalimit përmes SDK mipro mënyra më
e lehtë dhe që shumica e përdorin është nepërmes Visual Studios përshkak të
konfigurimeve që i merr përsipër Visual Studio dhe të ofron të gatshme platformën për
zhvillim.

Në platformën Mac Os Asp.Net Core mundë të instalohet nepërmjet .Net SDK i cili
instalon dhe përgadit platformën për zhvillim. Zhvillimi në Asp.Net Core në Mac Os
mundë të bëhet nepërmjet Visual Studio Versionit për Mac ose Visual Studio Code i cili
është kod editor për cross platfroma.

Po ashtu në platformën Linux instalimi i Asp.Net Core bëhet nepërmjet .Net SDK në web
site specifik për instalimin e .Net Core për Linux. Po ashtu si në Mac Os edhe në Linux
instalimi përgadit platformën për zhvillim. Hapsira punuese në linux për framework
Asp.Net Core në sistemin operativ Linux mund të bëhet në kodë editorin Visual Code.

Hapsira më e përshtatshme me ofrimin e të gjitha mundësive dhe karakteristikave ofrohen
në Visual Studio IDE kjo rekomandohet edhe nga komuniteti i zhvilluesëve në
frameworkun Asp.Net Core. [26]
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Instalimi i Node js bëhet përmes Node paket installerit i cili mund të instalohet në sistemin
operativ Windows, Linux, Mac Os. Node js është cross platëform që do të thotë mund të
instalohet dhe përdoret në sisteme të ndryshme operative. Paketa e instalimit të Node js
mund të gjindet në web site për instalimin e Node js. Instalimi i Node js vie me paketën
e gatshme për zhvillim mirpo duhet konfigurime mbi veprimin me të, shembull
konfigurimet për databazë, konfigurimi për rjedhshmërin e procesimit të request dhe
respons etj.

Express js ofron instalimin nepërmjet npm paket menaxherit për Node js. Express js
kërkon që Node js të jetë i instaluar dhe nepërmes komandave për instalim në CMD apo
Terminal, mundet që të instalohet Express js. Instalimi i express js bëhet nepërmjet
komandës “npm install express

--save”, dhe kjo komand ju instalon një skeleton të

thjeshtë të express dhe i bie barra zhvilluesit që ti krjoj të gjith fajllat dhe follderat me anë
të patternes që ai ndjek, mirpo egziston mundësia e instalimit të Express js me struktur të
gjeneruar duke e bërë më të lehtë mundësin e zhvillimit, komanda për instalimin e Express
js me skeletonin e framework të përgaditur është “npm install express-generator -g”.
Express është Framework cross platëform i cili përkrahë zhvillimin në sisteme të
ndryshme operative si Windows, Mac Os, Linux. [27]

Sa i përket anës së instalimit të këtyre dy frameworkave Asp.Net Core ka përparsi të
madhe shkaku i IDE-së Visual studio. Ofrimi i të gjith platformës të gatshme dhe
lehtshmëria në instalimin e Asp.Net Core paraqet avantazh sa i përket instalimit në
krahasim me Node js. Express js e ofron instalimin nepërmes npm paket menaxherit pra
duhet të shkruhet komanda për instalim ndërsa Asp.Net Core përmes GUI mes SDK ose
Visual Studio e bënë instalimin më të lehtë. Duke marrur përbazë ofrimin e platformës të
gatshme për zhvillim Asp.Net Core shihet më i mirë në pjesën e instalimit.
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Table 1: Tabela për instalimin e Asp.Net Core

OS

Instalimi

Visual Studio

.Net Core SDK

Ofron

Mundësohet në

Code dhe .Net

Installer

Konfigrim

Core Installer
Windows

Po

Po

Po

Po

Linux

Po

Jo

Po

Jo

Mac Os

Po

Po

Po

Po

Table 2: Tabela për Node js instalimin

OS

Instalimi

Npm package manager

Windows

Po

Po

Linux

Po

Po

Mac Os

Po

Po

Table 3: Tabela për instalimin e Express js

OS

Instalimi

Npm

Ofron
Konfigurim

Windows

Po

Po

Po

Linux

Po

Po

Po

Mac Os

Po

Po

Po
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5.2

Ekosistemi dhe Performanca

Frameworkat në bashkpunim me gjuhët programuese kanë krijuar një ekosistem të
ndërtuar për zhvillim më të lehtë të web aplikacioneve. Shembull gjuha programuese
Ruby me frameworkun Rails apo gjuha programuese Php me frameworkun Laravel etj.
Gjuhë të tjera programuese me frameworka të ndryshëm kanë krijuar ekosistemin e tyre
të veqantë në zhvillimin e web aplikacioneve, disa nga elementet e ekosistemit të
frameworkave janë pjesa e rrugtimit të kërkesës dhe përgjigjjes apo siq njihët Routing,
apo pjesa e zhvillimit duke ndjekur patterna të ndryshme, implementimi i librarive të
gatshme për zhvillim më të shpejtë dhe ripërdorim të kodit si dhe shumë e shumë elemente
të tjera të cilat formojnë ekosistemin e një frameworku. Pra secili framework konkuron
me frameworkat tjerë në cilësin e ekosistemit dhe si i organizon proceset, kjo bënë që
disa frameworka të njihen dhe përdoren më shumë, shembull Asp.Net Core apo Express
js.
Në këtë seksion do të krahasojmë disa elemente nga ekosistemi i këtyre frameworkave
të cilët vëjnë në pah të mirat e sëcilës.
Në përmbajtje të ekosistemit Node js është e cilësuar si me shumë module të cilat janë
open source në NPM dhe se ofron karakteristika të cilat ofrojn avantazh në ripërdorim të
kodit, po ashtu .Net Core ofron Noughat Package Menager i cili po ashtu ofron librari dhe
projekte të cilat mund të implementohen dhe të kenë benifitet e ripërdorimit të kodit po
ashtu edhe reduktimit kohor. Qka përmbajnë këto dy framework në ekosistemint e tyre
është edhe ORM të cilat i ofrojnë, Asp.Net Core si ORM për SQL databazë ofron Entity
Framework, ndërsa Express js ofron Mongoose të cilën e ka për databazën Mongo.

Sa i përket ORM Entity Framework cilësohet si më e kompletuar dhe se ofron
karakteristika të cilat japin avantazh më të madh se sa ORM të Node js. Si pjesë e
ekosistemit janë edhe template engine të cilat ofrojnë benifite të mëdha në përcjelljen e
view tek përdoruesit. .Net Core si template engine e ka Razor pages ndërsa Express js ka
shumëllojshmëri të template enginave një ndër ta është Pub, Hbs etj.
Si element i ekosistemit të një framework është edhe deploy apo paraqitja e web –it në
produksion apo në përdorim. Node js këtu ka rezultat më të mirë se sa Asp.Net Core,
Node js është kros platform, docker ready që i bie se kodin e node js kodin mund ta
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hostoni lehtë dhe në mënyr të thjesht. Node mund të bëhet deploy në Linux, Mac ose
Windows server vetëm duhet të jetë një node engine në ekzekutim dhe një web server si
Nginx. Asp.Net Core në anën tjetër është më i vështirë për tu mbajtur në termin e deploy
& run. Po ashtu Asp.Net Core është kros platform e cila mund të bëhet deploy në Linux,
Mac dhe në Windows. Në Windows mund të bëhet përmes IIS Web Serverit. [28]
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5.2.1 Request Processing Model
Node js ka menahxhuar pjesën e procesimit të kërkesës me teknikën Single – Threaded
callback request handler. Që do të thotë në vendë se të procesoj çdo kërkesë me nga një
thread specifik siq bëjnë .Net përshembull dhe shumë frameworks të tjerë apo siq njihet
si Multi Threading, por procesimin e kërkesave e bënë me një thread apo siq njihet Single
Threaded. Kjo qasje në trajtimin e kërkesave e ndryshon Node js me frameworkun në
krahasim Asp.Net Core i cili procesimin e kërkesave e trajton me teknikën Multi –
Threading. Avantazhi këtu qëndron në operimin asinkron të I/O nga Node js, i cili në çdo
rrethanë nuk bllokon rrjedhen e kërkesave. Operimi i I/O performon brenda një rryme të
veqantë, përderisa operimi kryesor apo main thread vazhdon të punojë. Kjo qasje është
perfekte për aplikacionet të cilat kanë punë intensive me I/O.
Asp.Net që nga fillimi ka qenë në tekniken e procesimit të kërkesave si multi – threated,
ku secila kërkesë procesohet me thread të veqantë, dhe secila I/O komandë është
procesuar në mënyre sinkrone. Në kontekstin kur ka shumë punë me I/O kjo qasje nuk
është më e përshtatshme se sa teknika që përdorë Node js. Mirpo nga lansimi .Net
Framework 4.5 u paraqit teknika async/await në gjuhën programuese C# e cila i përmirsoj
këtë qasje. Asp.Net Core ju qaset async/await patternes e cila lejon ti keni benifitet e
programimit asinkron. Tani çdo request handler është asinkron në verpimin e tijë me I/O
i cili performon në thread-in etijë. .Net Core përdorë teknikën async/await kur ka të bëjë
me punë intensive të I/O. [29]
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Një shembull i async/await në Asp.Net Core dhe Node js ku bëhet një request dhe në të
bëhet

lidhja me databazë dhe thirret nje entitet nga db.

Figure 6: Node js async programimi shembull

Figure 7: Asp.Net Core async programimi shembull
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Dallimi në mes të modeleve asinkron të .Net Core dhe Node js qëndron në mjedisin e tyre
konkurues, Asp.Net Core mundë të trajtojë më shumë kërkesa spese kërkesat do të
trajtohen paralelisht në Asp.Net Core, megjithëse në ndryshimin e konteksteve në mes të
threadeve e ka koston e vetë kohore ku në këtë situatë Node js mund të jetë më i shpejtë
pasi që është single threaded.
Duke dashur ta tesojë perfromancën në të dyja platformat kamë zhvilluar një web site me
të dyja platformat dhe kamë bërë krahasimin e tyre në performanc. Në Express js me
Node js analizimin e performancës gjat ekzekutimit të aplikacionit e kamë bërë me anë të
një librarije express-watcher e cila analizon shfrytëzimin e memories, kapacitetin e
shfrytëzimit të Heap memories, sekondat e procesimit të CPU për web site. Ndërsa në
platformën .Net me anë të tool-it të Visual Studios i cili është Diagnostic Tools i cili
tregon performancën e aplikacionit në bazë të eventeve të thirrura, tregon shfrytëzimit të
memories, sekondat e procesimit të CPU për web site. Si dhe me anë të browserit dhe
mjetit të tijë për analizim në tabin Network, kamë analizuar performanën e përgjigjjes së
një request nga Node js me Express js si dhe Asp.net Core, analizimi është në bazë të
webit me ide të njejtë si dhe data bazë të njejtë por vetëm framework që ndryshon. Shiko
Figurat.

Figure 8: Figura për paraqitjen e performances Node js me Express js

Në Figuren 8 paraqitet një analizim i Node js me frameworkun Express js ku gjat
ekzekutimit të web site është bërë analiz mbi shfrytëzimin e memories dhe procesimin e
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CPU si dhe shpejtësis së procesimit mbi të. Ku siq shihet në figurë gjat ekzekutimit të
websitet përdorimi i Ram memories ka qenë 982 KB, shfrytëzimi i memories Heap ka
qenë 2 MB, procesimi i CPU për website ka qenë 78 ms apo milisekonda, Speed time apo
paraqitja e elementeve të web site ka qenë 89 ms apo mili sekonda.

Figure 9: Figura për paraqitjen e performancës së Asp.Net Core
Në Figurën 9 paraprake paraqitet analizimi i performancës se Asp.Net Core ku në këtë
analizim janë paraqitur eventete që ekzekutohen, procesi i memories si dhe heap
memories si dhe shfrytëzimi I CPU –së. Siq shihet edhe në figure janë bërë dy testime
mbi shfrytëzimin e memories dhe asp.net core ka pasur përmirsim gjat loadit dhe
analizimi të dytë të web-site, ku Heap size shembull është reduktuar sasia e konsumimit
të Heap memories nga 16,649.61
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KB në 15,258.30 KB. Tek pjesa e procesimit të CPU në qoftëse analizojmë mire grafin e
paraqitur dhe i shikojmë rezultatet atëher na vie rezultati se procesimi i këtijë web site pë
herën e parë ishte 92ms apo milisekonda.

Në bazë të analizës se performancës se loadimit dhe se për sa sekonda apo milisekonda
është shfaqur dhe loaduar e gjith faqja në ndonjë request të caktuar janë këto rezultate.

Figure 10: Analizimi mbi përformancën e Asp.Net Core
Siq shihet në Figurën 10 se load i tërë faqes në request për shfaqje të produkteve ka qenë
1.48s apo 1.48 sekonda dhe se sasia e fileve ka qenë 144KB të transferuar. Në këtë request
janë ekzekutar marrja e të dhënave nga databaza SQL dhe paraqitja e tyre në web site ku
e në bazë të këtij request është edhe rezultati i dhënë.
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Figure 11: Analizimi mbi performancën e Node js me Express js

Në Figuren 11 shihet koha dhe load time që node js me express js ka dhënë, 832 ms apo
milisekonda është loaduar DOM-I, kurse e tërë faqja për 944 ms apo milisekonda. Në
këtë faqe është bërë request në marrjen e produkteve nga databaza MongoDB dhe
paraqitja e tyre në web site.

Në bazë të rezultateve ku Node js me Express js load time e ka 944ms apo milisekonda
kurse Asp.Net Core 1.48 sc apo sekonda, Node js është shfaqur më e shpejtë në marrjen
e këtjë requesti. Në bazë të zhvillimit që kamë bërë në të dyja platëformat në shumicën e
rasteve kamë hasur në shpejtësin e Node js me Express js në krahasim me Asp.Net Core
njëri prej reasteve ishte edhe ky i shtjelluar më lartë.

Në Figuren 12 Paraqitet kodi në Asp.Net Core i cili paraqet produktet nga databaza dhe
se përdorë tekniken e async/await të programimit asinkron. Pra në testin e më hershëm
është thirrur ky kod në prapavijë.
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Figure 12: Kodi i Asp.Net Core async/await
Ndërsa në Figuren 13 paraqitet kodi në Express js i cili merr produktet dhe i shfaqë në
view po ashtu edhe këtu përdoret teknika async await të programimit asinkron. Pra në
testin e më hershëm është thirrur ky kod në prapavijë.

Figure 13: Kodi i Express js async/await

5.2.2 Gjuhët Programuese
Asp.Net Core gjuhën programuese që përdorë është C# dhe si gjuhë programuese
cilësohet si gjuhë moderne programuese ku sjell modele dhe teknika të cilat ofrojnë lehtë
si dhe zhvillim sa më cilësor, shembull i prurjeve të reja të C# është async/await
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programming. C# si gjuhë programuese është e orientuar në objekte apo siq njihet Object
Oriented.
Node js si gjuhë programuese e përdorë Javascript – in e cila është gjuhë e cila po ka
shumë prurje dhe avancime të reja.

Disa karakteristka të reja janë ES7 ose Type Script të cilat kanë dhënë një pamje tjetër të
Javascript-it. Benifitet e ES6/7 që janë implementuar në Node janë:
Klasat, New Identifiers (let, const), Arrow functions, String interpolation, Generators,
Object exploration etj.

Në krahasim mes këtyre dy gjuhëve C# është me e fuqishme dhe më e shpejtë sepse është
gjuhë kompajluese përkundër Javascript e cila është gjuhë që interpretohet, po ashtu dhe
benifitete që i posedon nga strongly – typed object oriented programming e bëjnë më të
fuqishme si gjuhë ndaj Javascript. [30]
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Table 4: Tabela për krahasimin e Express js me Asp.Net Core në ekosistem

Asp.Net Core

Paket Menagjer

Template Engine

Deploy & Run

ORM

PO Noughat

Po Razor

Po IIS, Nginx

Po Entity

CI, CD

Framework

Po Nginx

Po Mongoose

Paket Menagjer
Express js

PO NPM

Po Pug, Hbs etj

Paas
Compatibile

Table 5: Tabela për Krahasimin e Express js me Asp.Net Core në performance në bazë të testeve të bëra

5.3

Request time

Memory

CPU

response

Usage

Processing Time

Asp.Net Core

1.48ms

16Mb

92ms

Express js

944ms

980KB

89ms

Komuniteti i Zhvilluesve dhe Formuet

Komuniteti i zhvilluesve dhe forumet paraqesin një ndër faktorët kyq në përzgjedhjen e
një frameworku, përshkak se nëse një framework ka një komunitet të gjër atëher zgjidhjet
e problemeve janë më të shpejta sepse patjeter jo domosdoshmërisht dikush nga
komuniteti ka patur të njëjtin problem.

Dy frameworkat Node js me Express js si dhe Asp.Net Core kanë komunitet të gjerë dhe
ky se ky komunitet paraqet dhe raportojnë mangësi apo karakteristika të reja për këto dy
framework. Këto dy frameworka kanë popullaritet të madhë në industrin e zhvillimit të
web aplikacioneve dhe se mund të hasësh në shumë pytje dhe përgjigjje për raste specifike
që ju kanë ndodhur zhvilluesve.
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Ku më së shumti bazohet komuniteti i zhvilluesve të një framework është dokumentimi,
i cili tregon për rrjedhshmërin e frameworkut karakteristikat e tij si dhe rastet specifike
për sqarim. Mirpo sot ka forume që zgjidhin detyra dhe probleme që hasin komuniteti një
ndër ta është Stackoverflow i cili është i zhvilluar me gjuhën programuese .Net, Github
dhe forume të tjera të cilat ofrojn një lidhje dhe shkëmbim informatash mes komunitetit
zhvillues.

Në Github nëse krahasojmë Node js/Express js me Asp.Net Core atëher Node js/Express
js është më i popullarizuar se sa .Net Core. Express js numëron 41,984 starts si dhe 7.219
projekete apo repositories në Github. [31]

Po ashtu në Stackoverflow kryeson Node js/Express js ndaj Asp.Net Core ku kryeson me
49.6 % ndaj Asp.Net Core me 27.2% andaj si komunitet dhe në bazë të forumeve Node
js/Express js është më i përdorur se sa Asp.Net Core dhe se ka më shumë pytje dhe
projekte open source në Node js/Express js se sa Asp.Net Core. [32]

Table 6: Tabela me Score të frameworkave në Stackoverflow dhe Github

Stack OverFlow Score

Github Score

Asp.Net Core

27.2%

6,062 stars

Node js/Express js

49.6%

41,984 stars
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Që të dy frameworkat kanë avantazhet dhe disavantazhet e veta dhe përzgjedhja e tyre
ndikohet nga niveli i dijës së zhvilluesit dhe nga projekti i cili do ta zhvilloj.

Mirpo duke u bazuar në rezultatet e paraqitura mësipër mund të japim përfundime për
disa pika të caktuara kur bëhet përzgjedhja e njërit prej këtyre dy frameworkave.

Nese nuk keni kohë të merreni me konfigurime dhe dëshironi të nisni një projekt sa më
shpejtë pavarsisht frameworkut atëherë .Net Core ju ofron juve platformën e gatshme për
instalim si dhe me konfigurime të gatshme dhe se mund të zhvilloni më shpejtë.

Node js asynchronous event-driven request handling model nuk është edhe aq larg në
performancë ndaj modelit async/await të Asp.Net Core.

Node js nuk i ka performancat gjithmon më të mira se sa Asp.Net Core. Ndonjëher
eventetet e tyre shkojnë më keqë në performanc. Dhe se rezultatet e Asp.Net Core janë të
përafërta me Node js/Express js.

Asp.Net Core është më e preferushme për projekte të mëdha sepse përmban karakteristika
të gatshme që i ofron gjat zhvillimit në arkitekturën softuerike. Për micro-services
arkitekturën ose medium të vogla REST – API, Node js përmbanë alternativa të mira për
mësim si dhe integrim të vazhdueshëm. Nëse projketi që do të punoni ka të bëj me I/O
shumicën e kohës atëher Node js/Express ofron cilësi më të mira se sa Asp.Net Core.

Si zhvillues i webit rekomandimi im është që një zhvillues të i provoj që të dyja dhe ti vë
në pah avantazhet dhe disavantazhet e secilës dhe se në bazë të ides së projektit të vendos
se me qfar framework të zhvilloi. Mirpo në fund se si një zhvillues dëshiron që ta zhvilloj
një projekt mbetet në përzgjedhjen e tijë.
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